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PARATHËNIE
E gjithë njohuria e marrë gjatë studimeve në fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit
Hapësinor por edhe njohurit e tjera jashtë sistemit universitar janë shtjelluar e përdorur në
ketë temë (Qendër tregtare) të diplomës.
Arsyeja e zgjedhjes së temës për ndërtesa ekonomike është sfidim i vetvetes dhe nxënia e
njohurive për projekte me komplekse se ato të zakonshmet.
E gjithë tema dhe planimetrit e objektit janë zhvilluar, konsultuar, ndryshuar e zgjidhur me
mentorin e nderuar Dr. Lulzim Beqiri.
Në zhvillimin e temës kryesisht jam inspiruar nga arkitektura moderne dhe post-moderne,
nga rregullat gjeometrike e veçanërisht nga pionierët e arkitekturës moderne: Le Courbusier,
Alvar Aalto, Ludvig Mies Van Der Rohe, Walter Gropius e shume të tjerë.
Në formën e objektit kryesisht jam ndikuar gjeometria dhe arkitektura post moderne.
Në vazhdim tek pjesa historike zhvillohet historia e qendrave të para tregtare pra format e
para të tyre deri tek format prezentë ne post modernizmin e vonshëm.
Pjesa tjetër pas historikut përfshinë analizat e lokacionit analizat urbane të parcellës.
Pjesa e fundit përfshin fazat e projektit deri tek planvendosja urbane në raport me qytetin.

Arkitektura pasqyron më së miri kulturën e një populli, siç i kemi objektet ashtu
e kemi edhe kulturën e arkitekturën.
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2.0 HISTORIKU I QENDRAVE TREGTARE
Format e para të qendrave tregtare u zhvilluan në Romen antike në forume.
Si qendër me e vjetër tregtare njihet Traja’n market në Rome, mendohet se u ndërtua gjate
viteve 100-110 nga Apollodorus i Damaskut (1) i cili ishte arkitekti i mbretit Trajan dhe e
përcillte në aventurat e tije për ndërtimin e forumit Traja’n ne Rome(2), mendohet se u
inaugurua ne vitin 113, gjate viteve të mesjetës u bënë ndryshime në katet e kompleksit, edhe
sot është i hapur për vizita. (3)

Fig.1. Traja’n market ne Rome viti 100-110
Ne hapësirën e enterierit qysh herët është menduar depërtimi i dritës ne hapësirë e qe është
edhe shembull edhe për arkitektet e sotëm ne përgjithësi.Përdorimi i qemerëve ishte dominant
ne fasadën e objektit, pra kemi ndikime nga Mesopotamia e lashte.Struktura e ndërtimit është
masive me mure me gjerësi te madhe e qe shërbejnë edhe ne mbajtjen e objektit si strukturë
masive.

Fig.2. Enterieri i Trajan market Rome viti 113.
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2.1 PERIUDHA GJATË SHEK. XV-XVIII DHE ZHVILLIMI I

QENDRAVE

TREGTARE
Ne shek...XV filluan te përhapen si grupacione te tregut te përbashkët te ndërtesave ne
Stamboll dhe Siri. Grand Bazaar u ndërtua ne vitin 1455/56, eshte nje nder marketët me të
vjetra të mbuluara me mbi 4000 (4) hapësira të shitjes dhe sip. 30.700m2.(5)
Ne vitin 2014 u rendit ne vendin e pare për vizitor, 91.250.000 vizitor.(6)

Fig.3. Grand bazaar Stamboll viti 1455-56.
Ne vitin 1785 hapet qendra e pare komplekse tregtare në qytetin e St. Petersburg, brenda
planimetrisë jane 100 lokale qe zhvillojnë aktivitete tregtare ne sip. 53.000m2, është cilësuar
si modeli i pare kompleks i qendrave tregtare bashkohorë të shek…XVIII.(7).

Fig.4. Gostini Dvor St. Petersburg viti 1785
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2.2 ZHVILLIMI GJATE SHEK...XX I QENDRAVE TREGTARE
Toronto Eaton Centre është me vendodhje ne Ameriken Veriore, ka kapacitetin e 330
lokaleve dhe disa Restauranteve, ne vitin 2015 kishte deri në 48,969,858, duke u bere nder
qendrat tregtare me të vizituara në Amerike.

Fig.5. TORONTO EATON CENTRE vitet 1980-90

Qendrat tregtare suburbane kryesisht u ndërtuan ne brendësi te zonave urbane te qyteteve për
arsye te rritjes se popullsisë dhe nevojës per shopping dhe anasjelltas, filluan te zhvillohen e
ndërtohen ne etazhitete te larta.

Fig.6. Westfield chermside , Australi
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2.3 QENDRAT TREGTARE NË PERIUDHEN E ARKITEKTURËS POSTMODERNE
Zhvillimi i hovshëm i ekonomisë e bashke me të edhe i materialeve të mençura por edhe i
arkitekturës nga moderna e vonshme tek post-moderna e sotme filloje të zhvillohet forma e
ne veçanti konceptet dhe materialet e mençura ne arkitekture duke formuar objekte me forma
abstrakte dhe gjeometrike por edhe de-konstruktive por edhe zhvillimi i high-tech
arkitekturës ndikoj në format e objekteve të arkitekturës moderne, një ndër qendrat tregtare
post-moderne është CITYLIFE SHOPPING DISTRICT nga arkitektja dhe pionerja e
postmodernizmit ZAHA HADID, ky projekt është në afërsi të qendrës të qytetit të Milanit
(Itali) dhe është në proces të ndërtimit.

Fig.7. CITYLIFE SHOPPING DISTRICT Milan Itali
Vlene te theksohet se kjo qendër paraqet edhe inovacionet e materialeve ne arkitekture duke e
bere edhe me te lehte zhvillimin dhe formësimin e te gjitha objekteve arkitektonike ne veçanti
objekte qe kërkojnë hapësirë dhe ndriçim me te madhe si ne rastin e qendrave tregtare
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3.0 ANALIZAT E LOKACIONIT
Lokacioni ndodhet në afersi të qytetit të Klinë-s dhe ka shtrirje të përshtatshme për detyren
projektuese (qënder tregtare), pozita e parcelles në raport me rrugen kryesore (Abedin Rexha)
dhe rrugen dytsore (Haxhi Zeka) e bën të përshtatshme lokacionin për qendër tregtare, zona
urbane ka edhe qarkullim edhe pozite te favorshme dhe sipërfaqe të rrafshet.

Fig.8. Zona urbane në studim
studim

Fig.8.1. Zmadhimi i zonës në

Zona urbane ne te cilën është parcella ka një pozite te favorshme për ndërtimin e qendrës
tregtare ne ketë rast duke e marre parasysh edhe qarkullimi e popullatës , por arsyeja kryesore
është edhe kufizimi me rrugën kryesore te qyteti dhe rrugët dytësore.
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3.1 LOKACIONI DHE QASJET NË PARCELLE
Qasjet në parcelle jane të specifikuara me shigjeta, hyrja kryesore në parcell behet nga rruga
kryesore Abedin Rexha respektivisht edhe hyrja në objekt është pikërisht ballë përball me
rrugën kryesor me qellim të perceptimit me të lehtë të hyrjes së objektit, në pjesën veriore
parcella kufizohet me lumin Klina dhe shëtitoren e lumit dhe pikërisht ne ketë pjesë e kemi
edhe tarasën e restorantit dhe të bar kafes, Sipërfaqja e parcelles është 14.500m2.

Fig.9. Parcella dhe qasjet

Parcella ka një forme specifike dhe një lokacion ideal për qendër tregtare ne ketë rast jo veq
përkufizim dhe qasje te favorshme por edhe sipërfaqe solide për qytetin e Klinës, duke marre
parasysh edhe madhësinë e qytetit por edhe numrin e banoreve, pra është bere një balancim i
ndërtesës ne ketë rast
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3.2 ORIENTIMI DHE DJELLOSJA
Rrethimi i detajuar i lokacionit dhe paraqitja grafike e elementeve të paraqitura specifikisht
ne legjende : rrugët, orientimi, parcella, lëvizjet e eres dhe djellosja (gjatë dimrit dhe verës ).

Fig.10.Orientimi dhe djellosja

Pra është specifikuar djellosja dhe orientimi dhe lëvizja e erërave gjate periudhave te
ndryshme te stinëve, janë te dalluara edhe rrugët pra rruga kryesore dhe ajo dytësore.
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3.3 SILUETA URBANE
Silueta urbane paraqet dhe specifikon hapësirat e ndërtuara dhe të pa ndërtuara dhe
lokacionin.

j

Fig.11. Silueta urbane
Silueta urbane ne këtë rast paraqitet me gjerësisht duke e dalluar lokacionin me qendrën e
qytetit por edhe ne raport me ndërtimet rreth saje
9

6.0 SITUACIONI
Parcella ka qasje te përshtatshme me rrugën kryesore Abedin Rexha R-104 dhe rrugën
dytësorë Haxhi Zeka, po ashtu pjesa veriore lidhet me shëtitoren e lumit Klina, ne pjesën
veriore janë te orientuara tarasat e restorantit dhe bar kafes.

Fig.21.Situacioni
Ne situacion dallohet edhe kufizimi i parcellës me parcellat tjera përreth, infrastruktura
përreth pra dallohen kyqjet ne parcelle dhe rrugët kryesore, mbrenda parcellës definohet
qarkullimi dhe hyrja e objektit, hyrja e parkingut dhe shtigjet tjera qarkulluese por edhe
terasat.

24

3.4 SWOT ANALIZA

Fig.12. SWOT ANALIZA

STRENGTHS (Fuqite)- Lokacioni ka siperfaqe të mjaftueshme për projektin e qëndres
tregtare, qasje të lehtë dhe të pershtatshme me rrugët kryesore të qytetit.
WEAKNESSES (Dobësite)- Parcella me forme jo të rregullt gjeometrike mundë të
konsiderohet si dobësi.
OPPORTUNITIES (Mundësit)- Parcella si e tille ofron mundësi ideale të shfrytezimit të saj
për projektin e qëndres tregtare, infrastruktura për rreth parcelles dhe qasjet e lehta me rrugë
ofrojnë mundësi të përshtatshme për projektin.
THREATS (Kërcënimet)- Kërcënimet që i kanosen lokacionit janë kryesisht nga shtrati i
lumit Klina që kufizohet në veri të parcelles, si pasojë ka ndodhur përmbysje e lumit dhe
dalje nga shtrati.
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4.0 FUNKSIONI
Detyra projektuese përmban: Në kuadër të detyrës projektuese për lokacioni e zgjedhur të
projektohet ndërtesa ekonomike- Qendër tregtare.
Lokacioni ( Qyteti ) Kline Kosove
Sip. e parcelles 14.500m2
Indexi i shputës (ISHP) =0.3%
Indexi i sipërfaqes së gjelbër (ISHGJ) =0.5%
Zonat mikse të përziera =0.2%
Etazhiteti= -B1+P+2
4.1. SITUACIONI
Situacioni paraqet vendosje e objektit të integruar në parcelle dhe përfshinë:
a). Objektin në kuadër të sip. të parcellës
b). Hapësirat e gjelbërta
c). Kyqjet në parcellë
d). Infrastrukturën përreth parcelles dhe në mbrendësi të parcellës
e). Shtigjet e qarkullimit përrreth objektit
f). Qarkullimin e veturave dhe këmbesoreve
g). Kufizimi më parcellat tjera dhe rruget.
4.2. PARKINGU
1). Rampen në hyrje të parkingut me ramje 10.2%
2). Hapsirat e veqanta për instalime të ujit, rrymës, nxemjes dhe ventilimit
3). Stacion i mbushjes për automjete me rryme (Hapësir për dy automjete)
4). Vend parking për 122 automjete
5). Komunikimi vertikal ashënsoret dhe shkallët
6). Trotuar dhe rruga në mes të hapësirës
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4.3 PËRDHESA
Përmban:
1). Hyrjen dhe erëmbrojtesin,
2). Holli
3). Holli i administratës
4). Bar kafe
5). Market
6). Hpesire per shitjen e luleve
8). Administrata
9). Depo
10). Banka
11). Komunikimi vertikal (shkallët dhe ashënsoret)
12). Nyjet sanitare (wc, depo e pastruesve)
13). Shkallët emergjente
14). Restoranti, sip. = 720m2
15). Lokali (1)
16). Lokali (2)
17). Lokali (3)
18). Lokali (4)
19). Lokali (5)
20). Lokali (6)
21). Lokali (7)
Totali i sipërfaqes së përdhesës = 5080m2.
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4.4 KATI 1
Përmban:
1). Teatri dhe kino
2). Bowlling
3). Holli (Komunikimin vertikal, galeritë dhe zona qarkulluese)
4). Restaurant
5). Bar kafe
6). Nyjet sanitare (wc, depo e pastrueseve)
7). Shkallët emergjente
8). Depo, sip. = 160m2
9). Lokali (8)
10). Lokali (9)
11). Lokali (10)
12). Lokali (11)
13). Lokali (12)
14). Lokali (13)
15). Lokali (14)
16). Lokali (15)
17). Lokali (16)
18). Lokali (17)
19). Lokali (18)
Totali i sipërfaqes së Katit 1 = 5080m2
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4.5 KATI 2
Përmban:
1). Holli (Komunikimin vertikal, galeritë dhe zonat qarkulluese)
2). Nyjet sanitare (wc, depo e pastrueseve)
3). Shkallët emergjente
4). Bar kafe
5). Fast food
6). Depo, sip. = 160m2
7). Lokali 19
8). Lokali 20
9). Lokali 21
10). Lokali 22
11). Lokali 23
12). Lokali 24
13). Lokali 25
14). Lokali 26
15). Lokali 27
16). Lokali 28
17). Lokali 29
18). Lokali 30
19). Lokali 31
20). Lokali 32
21). Lokali 33
Totali i sipërfaqes së Katit 2 = 5000
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5.1 PARKINGU
Hyrja ne parkingun nëntokësor behet me ndihmën e rampës me shkalle prej 10.2%, hapësira
e projektuar siguron parkingje te mjaftueshme për konsumator, po ashtu
Mini stacion te mbushjes per vetura elektrike, kthina te veçanta te instalimeve,
Trotuar përgjatë rrugës ne mes te hapësirës, ashensorë dhe shkalle alternative.
Kapaciteti i parkingut siguron 122 vend parkingje për vetura.

Fig.14. Baza e parkingut
Parkingu i është përshtatur domosdo formës dhe strukturës te objektit, por ne te njëjtën kohe
është krijuar një planimetri e përshtatshme dhe funksionale ne shërbim te konsumatorëve,
parkingu ka ventilim dhe ndriçim dhe te gjitha elemente e nevojshme duke ju përshtatur
parkingjeve moderne dhe bashkohore
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5.0 SISTEMI KONSTRUKTIV
Sistemi konstruktiv skeletor B+A siguron aftësinë mbajtëse të objektit, struktura e objektit
fillon nga themel pllaka me trashësi 60cm, dhe vazhdon me muret e bodrumit te cilat po ashtu
janë nga betoni i armuar me trashësi 30cm, shtyllat vazhdojnë nga themel pllaka e deri në
etazhen e fundit, dimensioni i tyre është 100cm me 40cm, forma e shtyllave është në forme të
planimetrisë të objektit duke ju përshtatur formave gjeometrike të planimetrisë të objektit, për
arsye të gjatësisë të objektit është projektuar diletimi në mes të objektit.

Fig.13. Struktura

Struktura ka një ndërlidhje te sake te elementeve strukturale duke siguruar qëndrueshmëri
statike dhe shpërndarje te sakte te ngarkesave, edhe struktura i është pershtur formës se vet
objektit pra kështu duke ndryshuar edhe formën gjeometrike te shtyllave ne ketë rast .
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5.2 PERDHESA
Planimetria e përdheses siguron qarkullim dhe atmosfere ne hapësirën e projektuar
arkitektonike, pas hyrjes dhe erëmbrojtësit anash kemi hapësirën e bar kafes dhe mini
marketin, pastaj komunikimin vertikal shkallet dhe ashensorët, administrata, banka, nyjet
sanitare, wc, dalja emergjente, depo, dhe lokalet me destinim te ndryshëm, restoranti me
pamje nga lumi Klina dhe bjeshkët e Pejës.

Fig.15. Baza e përdheses

Sistemi dhe forma e planimetrisë është përshtatur me nevojat e qendrës tregtare si koncept i
ndërtesës ekonomike dhe tregtare, po ashtu dhe formës gjeometrike dhe arkitektonike ku
është bere një ndarje e kthinave dhe ambientit ne përputhje me simetri dhe gjeometri duke
sjelle forme te pastër te ndërtese dhe funksion te qendrës tregtare ne ketë rast.
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5.3 KATI 1
Planimetria e katit 1 dominohet me lokale afaristë me destinim te lloj-llojshem, bërthama e
objektit vazhdon ne drejtim te njëjte ( ashensorët, shkallet, nyjet sanitare dhe galerit), Teatri
kino u projektu me qellim te afirmimit te kulturës dhe artit, konstruksioni i ulëseve te teatrit
është nga druri dhe qeliku me dysheme te ngritur me disnivele, ndersa ne mbrapasken te
teatrit jane hapsirat e nevojshme per Aktor/e ( Gjepat e skenes, grimi, garderoba, dhe banjo
wc), Ne pjesen e fundit te planimetrise eshte vendosur Bowlingu dhe krahas tije nje bar kafe
dhe fast food per klient.

Fig.16. Kati 1

E gjithë planimetria e lokaleve është projektuar ne mënyre qe ato te jene përgjatë etazhes te
kufizuara njëra me tjetrën dhe ndërkohe pjesa e mesit e galerisë te shfrytëzohet për ndriçim
dhe komunikim ndërmjet lokaleve dhe blerësve.
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5.4 KATI 2
Ne katin 2 përsëri vazhdon sistemi i bërthamës me nyjat sanitare dhe depoja kryesore,
planimetrija ne kete etazh kryesisht dominohet nga numri i madhe i lokaleve, bar kafe dhe
fast food vazhdojne si në etazhen paraprake, tek hyrja ne lokale ëshë vendosur muri nga
gjami qe sherben per ndriqim dhe reklamim te lokalit dhe paneli i gjamit vendoset ne
kornizen anesore te metalit, forma e vendosjes se murit te qelqit dallon ne menyre qe te jetë
qarkullimi me i lehte i konsumatoreve, por edhe krijon një arkitekture dhe gjeometri me
shtrirje ne kende.

Fig.17. Kati 2
Ne ketë etazh është synuar qe te ketë sa më shume hapësirë te vendosjes së lokaleve pergjate
gjithë etazhes, ndreqmi edhe ne ketë etazh është natyral qe vazhdon nga kulmi ne galeri dhe
pastaj reflektohet dhe ndjehet edhe te lokalet anash galerisë dhe deri te etazha e perdheses
duke krijuar nje ambient te ndriqimit natyral.
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5.5 KULMI
Sistemi konstruktiv i kulmit është nga konstruksioni B+A , kulem i rrafsht me shtresa te
izolimit, konstruksione ne mes është nga qeliku i kombinuar me qelq (gjam me trashesi
2.5+2.5= 5Cm me dy shtresa), ky konstruksion perveq ndriqimit paraqet arkitekture dhe
gjeometri te sakte duke formar OKTAGONE ne secilen pjese te konstruksionit te metalit ne
pjese ku vendoset gjami.

Fig.18. Kulmi
Shtresa finale eshte nga pllakat e gurit ne trashesi prej 5Cm, ndersa mbledhesit e ujit (ulluket)
vendosen perskaj gabarit dhe vazhdojn deri te etazha e bodrumit, ulluket vertikal jane te
vendosur ne pjesen e mbrendshme te murit duke mos e demtuar imazhin erkitektonik te
jashtem.
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5.6 PRERJET- DETALET
Ne prerjen gjatësore dhe tërthore dallohet qarte sistemi konstruktiv nga themel pllaka e deri te
kulmi po ashtu ne prerje paraqitet edhe rampa e parkingut dhe ashensorët dhe diletimi e
detalet e fasadës dhe themelit.

Fig.19. Prerja-detalet
Detalet e themel pllakes dhe te diletimit paraqiten ne menyre te detajuar, ne prerje paraitet
edhe galerit dhe rrethojat perrreth tyre
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5.7 FASADAT
Koncepti i fasadës zhvillohet si rrjedhoje e konceptit Arkitektonik për objektin.
Rëndësia e fasadës është e veqant sepse paraqet arkitekturën dhe formën e objektit dhe
materialet e përdorura, fasada në objekt paraqet n’ket rast arkitekturë dhe gjeometri duke u
shtrir pergjate gjithe objektit dhe shtrihet ne kende te ndryshme duke krijuar forme specifike
dhe te veqant, perveq formes gjeometrike fasada ne kete rast ofron ndriqim për të gjitha
etazhat e objektit, fasada është nga materiali i aluminit fasade gjysëm strukturale

Fig.20. Fasada

23

4.6 KONCEPTI
Zhvillimi i ides dhe konceptit është shtjelluar dhe zhvilluar nga rregullat gjeometrike me
qellim qe objekti të perfaqsoj form dhe arkitekture te paster dhe të qart.
Bashkimi i drejkendeshit me trekendesha fillon si koncept qe zhvillohet si frome duke krijuar
iden dhe pamjen e objektit qe pastaj perpunohet deri ne formen përfundimtare.

Fig.12.1. Koncepti

Koncepti si ne kete rast por edhe ne raste tjera te projektimit vjen si një ide fillestare e
formesimit te objektit pastaj zhvillohet deri te forma perfundimtare ndonse me ndryshime te
vogla prap mbetet te filli i saje.
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6.0 SITUACIONI
Parcella ka qasje te përshtatshme me rrugën kryesore Abedin Rexha R-104 dhe rrugën
dytësorë Haxhi Zeka, po ashtu pjesa veriore lidhet me shëtitoren e lumit Klina, ne pjesën
veriore janë te orientuara tarasat e restorantit dhe bar kafes.

Fig.21.Situacioni
Ne situacion dallohet edhe kufizimi i parcellës me parcellat tjera përreth, infrastruktura
përreth pra dallohen kyqjet ne parcelle dhe rrugët kryesore, mbrenda parcellës definohet
qarkullimi dhe hyrja e objektit, hyrja e parkingut dhe shtigjet tjera qarkulluese por edhe
terasat.
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6.1 ANALIZA E KOMUNIKIMIT NE PARKING

Hyrje ne parking mundesohet oermes rampes me ramje prej 10.2%, pastaj qarkullimi ne mes
te parkingut ju mundson makinave te levizin lirshëm, perpos parkingut është edhe një
hapësire për dy vendparkinge për vetura elektrike dhe e kane mundesine qe gjatë kohes së
parkingut te mbushen me rryme, tek berthama jane vendosur ashensoret dhe shkallet
alternative, ndersa një hapesire prej 4 kthinave është projektuar për instalime (të ujit, nxemjes
dhe ftohjes se objektit, ventilimit, dhe hapësira elektrike).

Fig.22. Analiza e komunikimit në parking
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6.2 ANALIZA E KOMUNIKIMIT NË PËRDHESE
Qarkullimi nga hyrja e deri te lokali i fundit në përdhes paraqitet me shigjeta në secilën
kthine duke e bërë me të lehtë problemin e qarkullimit dhe idet e zhvilluara në kuadër të
planimetrisë përkatëse, si shumica e qendrave tregtare post-moderne është vendosur qe holli
të jete në mes dhe të ketë ndriçim natyror që pastaj ky ndriqimi (djellosje) shpërndahet në të
gjitha kthinat e tjera.

Fig.23. Analiza e komunikimit ne perdhese
Ideja ka qene qe nga mesi i planimetris te shihet pothuajse e gjitha hapsira me lokale te
ndryshe ne menyre qe qasje dhe orientimi te jete sa me i lehte.
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6.3 ANALIZA E KOMUNIKIMIT NË KATIN 1
Sikurse te perdhesa edhe në katin 1 ideja e qarkullimit mbetet pothuajse e njëjte përderisa në
katin 1 lokalet kane gjersi me të vogel për shkak të gjersis së hollit dhe zhvillimit të galerise.

Fig.24. Analiza e komunikimit ne katin 1
Perdallim nga perdhesa ketu kemi edhe galerit ne mes te hollit qe sherbejne per depertimin e
dritës.
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6.4 ANALIZA E KOMUNIKIMIT NË KATIN 2
Sikurse të përdhesa dhe në katin 1 ideja e qarkullimit mbetet pothuajse e njejte edhe ne
katin2, qarkullimi në holl dhe tek galeria mbetet e njëjtë.

Fig.25. Analiza e komunikimit ne katin 2
Nyjet sanitare dhe shkallet emergjente mbetën ne të njëjten pozite, normalisht edhe
ashensoret se skan si të jenë ndryshe nga etazhet paraprake, pjesa e madhe e etazhes
dominohet nga hapsirat sportive respektivisht fitnesi për femra dhe meshkuj.
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6.0 AMBIENTI I JASHTEM 3D

Fig.26. Ambienti i jashtem
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